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Bi j  ve1e  toepass ingen  van  de  s ta t i s t i ek  ve rwach t  men  da t  "he t  be te r
za1  gaan"  a l s  he t  waa rnemingsmate r i aa l  wo rd t  u i t geb re id .  Deze  ve rwach t i ng
i s  zeke r  ge rech tvaa rd igd  a1s  de  s teekp roe fg roo t te  t oeneemt .  He t  waa r -
nemingsmate r j aa l  kan  ook  worden  u i t geb re id  doo r  meer  ve rk la rende
va r i abe len  i n  de  beschouw ingen  te  be t rekken .  Gebeur t  d i t  b i j  vas te  s teek -
p roe fg roo t te ,  dan  kan  men  e rva ren  da t  de  u i t gesp roken  ve rwach t i ng  n ie t
u i t komt :  k l ass ieke  p rocedu res  kunnen  aan  kwa l i t e i t  j nboe ten  doo rda t  me t
he t  aan ta l  va r i abe len  ook  de  mode lcomp lex i t e i t  t oeneemt .  D i t  s taa t  bekend
a l s  h e t  p i e k v e r s c h i j n s e l .
Men  p robee r t  d i t  p i ekve rsch i j nse l  t e  ve rm i j den  doo r  mode l  en /o f
va r i abe len  te  k i ezen  zo  da t  de  gescha t te  kwa l i t e i t  wo rd t  geop t ima l i see rd .
H ie r  hee f t  men  te  maken  me t  he rgeb ru i k  van  da ta .  Ee rs t  wo rden  de  da ta  ge -
b ru i k t  om he t  mode l  t e  k i ezen .  Ve rvo lgens  gaa t  men  d i t  mode l  ana l yse ren
a l so f  he t  van  te  vo ren  vas t  1ag .  De  onzeke rhe id  omt ren t  he t  t e  k i ezen
mode l  wo rd t  doo rgaans  n ie t  i n  de  beschouw ingen  be t rokken .  De  scha t t i ng
voo r  de  kwa l i t e j t  hee f t  de  ne ig ing  de  werke l i j ke  kwa l i t e i t  t e  ove rscha t -
t e n .  D i t  n o e m t  m e n  w e l  k a n s k a p i t a l i s a t i e  o f  v i s s e n  i n  d e  d a t a .
A l s  he t  s ta t i s t i sche  mode l  n ie t  d  p r i o r i  gegeven  i s ,  dan  hee f t  men
dus  te  maken  me t  twee  p rob lemen ,  ene rz i j ds  he t  p iekve rsch i j nse ' l  en  ande r -
z i j ds  kanskap i t a l i sa t i e .  I n  hoo fds tuk  1  wo rden  de  be ide  p rob lemen  be -
sch reven  op  een  i n tuT t j eve  w i j ze  en  geT l l us t ree rd  aan  de  hand  van  p rak t i j k -
voo rbee lden  u i t  de  an th ropo log ie  (d i sc r im inan t  ana l yse )  en  de  economet r i e
( reg ress ie  ana l yse ) .  De  hoo fds tukken  2 to t  en  me t  5  geven  een  ma themat i sch
s ta t ' i s t i s che  besch r i j v i ng  van  de  gesche ts te  p rob lemen .  He t  accen t  l i g t  op
he t  eva lue ren  van  de  werke l  i j ke  kwa l  i t e i t  van  s ta t i s t i sche  p rocedu res  i n
s i t ua t i es  waa r i n  de  te  geb ru i ken  va r i abe len  nog  gese lec tee rd  d ienen  te
worden .  Techn i sche  (d .w .z .  w i skund ige )  hu lpm idde len  worden  gep resen tee rd
in  de  hoo fds tukken  6 en  7 .
Hoo fds tuk  2  be t re f t  d i sc r im inan t  ana l yse  en  pa t roonhe rkenn ing ,  me t
name word t  de  aandach t  geves t i gd  op  he t  d i sc r im ine ren  tussen  popu la t i es
en  he t  k l ass i f i ce ren  i n  popu la t i es .  Hoo fds tuk  3  i s  gew i j d  aan  he t  voo r -
s p e l l e n  m e t  h e t  m u l t i v a r i a t e  l  i n e a i r e  r e g r e s s i e - m o d e l .  H e t  m u l t i p e l e
l i nea i re  reg ress ie -mode l  wo rd t  beschouwd  i n  hoo fds tuk  4 .  Enke le  s tandaa rd
toe ts ingsp rob lemen  i  d i sc r im inan t  en  reg ress ie  ana ' l yse  komen  aan  de  o rde
in  hoo fds tuk  5 .  Mono ton i c i t e i t se igenschappen  van  he t  onde rsche idend  ve r -
mogen  van  de  daa r  besp roken  toe tsen  spe len  een  be lang r i j ke  ro l .  Deze
kunnen  worden  a fge le id  me t  behu lp  van  theo r i e ,  waa rvan  een  u i t geb re id
ove rz i ch t  wo rd t  gegeven  i n  hoo fds tuk  6 .  D i t  hoo fds tuk  gee f t  ' i n te ressan te
w iskunde  ove r  mono tone  n  un imoda le  f unc t i es .
I n  de  hoo fds tukken  2 to t  en  me t  5  wo rd t  geb ru i k  gemaak t  van  asymp to -
t i ek  d ie  aan  de  o rde  komt  i n  hoo fds tuk  7 .  Een  be lang r i j ke  ro l  wo rd t  h ie r
gespee ld  doo r  de  to ta . l e  va r i a t i e  no rm en  de  He l l i nge r  a f f i n i t e i t .  I n  d i t
hoo fds tuk  komt  ook  de  asymp to t i ek  van  ve rde l i ngen  van  kwadra t i sche
vo rmen  u i t geb re id  aan  de  o rde .
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